


























Although,  often  boasting  a  valuable  intangible  heritage,  peri‐urban  landscapes  are 




with  their  endurance,  of  an  environmental,  social  and  cultural  sustainability  that 
characterise  the  Religious Heritage?  The  enhancement  process,  between  knowledge 
and conservation, is absolutely instrumental, especially insofar as a new contemporary 
inventio of an ancient past can be rebuilt. Narration tries to provide a contribution to 
this  issue starting from the knowledge of  local history  in the case of the Bregoli path, 
an  itinerary  bringing  visitors  to  the  Sanctuary  of  Beata  Vergine  di  San  Luca,  in  the 
outskirts of Bologna. Toponymy, spiritual places, chronicles, folklore and recent events 







In  the  southern  side  of  the Archpriest Church  of  S. Martino,  in Casalecchio  di Reno 
(Bologna), starts a mule track that clambers its way onto the flanks of Mount Castello, 
reaching  the  Sanctuary  Beata  Vergine  di  S.  Luca,  on  the  summit  of  the  Colle  della 
Guardia. With  only  1.700 m  in  length,  the  path  is  averagely  demanding  and  a  little 
strenuous  (the  height  difference  is  about  300  m).  It  is  a  very  popular,  year‐round 












small  and  ancient  town,  and  the  underlying  plain,  but  also  draws  near  impressive 





The  citizens  call  it  “Brigoli”,  a  term  with  a  Mediterranean  linguistic  root,  “bric”, 
indicating  arduous  and  stony  places,  as  we  can  see  in  Provençal,  some  dialects  of 








On  the  other  hand,  the  Casalecchiesi  used  to  call  this mule  track  “Bregoli”  because 
people would  come here  to  collect  the  “bregguel”, dry branches dropping  from  the 
trees – it was a sort of customary law, a right of “gleaning” assigned to the poorest and 
also cited  in  the Bible  (Rt.2,1‐23). Until  the  first half of  the  last century, when a  tree 
was  cut  down,  all wood  splinters were  left  on  the  ground  so  that  the  needy  could 
collect  them.  The  same  happened  with  dry  woods  dropping  from  the  trees  in  the 
woods. The path leading to the Sanctuary of San Luca was a true reservoir of “bregole”. 

























In  the  medieval  road  network,  the  Bregoli  was  the  natural  junction  between  two 
important ridge itineraries: the so‐called Flaminia militare (military Flaminia) that from 

















in  order  to  defend  the  territorial  integrity  of  the  new  Reign  of  Italy  from  possible 
Austrian  invasions, had transformed Bologna  in a fortress, of which Casalecchio was a 
cornerstone. The Mazzacavallo  fort was built on  the summit of Mount Castello,  from 
where  it overlooked the underlying plain and the entrance to the Valley of the Reno, 
while  the Bregoli was enlarged and made accessible  to vehicles  in order  to allow the 
transit of supplies of arms and ammunitions  intended for the artillery deployed  in the 
valley  floor. This strategy only  lasted a  few years, and  the Bolognese stronghold was 
soon dismantled. With the end of the military purpose, the enhancement of the Bregoli 
path went, as it still happens today, to the benefit of pilgrims and excursionists.  












della Guardia,  to  the Parish  S. Martino  in Casalecchio di Reno.  These  two  churches, 
each  in  its own way, have had a very  important role  in the popular devotion of both 




and  Beatrice  decided  to  enter  into  hermitage  life.  Since  their  families  owned  some 


















Angelica Bonfantini  relied on  the Canons of  S. Maria di Reno, whose  seat was  then 
located in Casalecchio (Canonica, to be precise), and said the vows as “Renana Sister”. 









enthusiasm.  They  began  to  climb  the  hill,  barefoot  and  praying,  to  reach  the  little 
church of the Guardia hermitage.  
Over the centuries, the Sanctuary faced several vicissitudes and underwent renovation 




















On  the other  side of  the Bregoli path,  in Casalecchio, we  find  the S. Martino Church 





the  area.  The  distance  between  Casalecchio  and  Bologna  is  similar  to  that  of  the 
Monastery  of  Marmoutier  from  Tours.  For  this  reason,  the  place  could  have  been 
chosen by the Italian Martiniani to follow the example of their Master. The Church was 
mentioned for the first time  in a Papal Bull  issued by Pope Gregory VII  in 1074, to be 
followed  by  other  pontifical  documents.  The  religious  building  is  also  listed  in  the 
renowned “Register of 1300”.  In this period, the parish church entered the sphere of 











Figure 5: Ancient  image of  the Church of San Martino  in Casalecchio as  it was  in an 






The  current  appearance  of  the  church  is  due  to  the  work  carried  out  by  architect 
Edoardo Collamarini who superseded its renovation in 1926 (Figure 6).  
Previously, the building consisted of three parts, as the result of different enlargments. 
The  entrance  featured  a  portico  intended  to  provide  shelter  and  protection  to  the 
pilgrims. The portico was an element that couldn’t be found in other religious buildings 
of the area, as it was the sign of the presence of pilgrims who stopped and rested here 
before  climbing  to  the  Sanctuary of Beata Vergine  di  S.  Luca,  or  tidied  up  after  the 

















in  the  locality  called Croce, on  the  right banks of  the Reno  river, between 1130 and 
1136.  Here,  they  established  a  canonical  complex  in  the  surroundings  of  a  chapel 
located  at  the  most  important  ford  of  the  Bolognese  area  (“Canonica  Pass”).  The 
seriousness and commitment to the religious life had earned the Canons of S. Maria di 
Reno  (also  called Reno Canons)  the  trust  and  respect of  the people.  They  stayed  in 
Casalecchio until the 14th century; as the area was too exposed to military raids, the 
religious men moved  solemnly  to  their urban  seat,  the  complex of  the  SS.  Salvatore 
Church (Figure 7).  











Figure  7: Vitale da Bologna:  “L’Incoronazione della Vergine”,  table  commissioned by 
the Canonici Renani  for  their Church of  the Canonica di Casalecchio and now kept  in 



























Indeed,  it  was  the  Church  of  S.  Martino  to  organise,  every  Good  Friday,  the  most 
evocative  procession, which  started  at  3:00  p.m.  (the  “ninth  hour”, when  our  Lord 
died).  In early spring, the group of devotees clambered the mountain whilst chanting 
and praying. The altar boys carried a bare cross,  to be  followed by  the parish priest, 
wearing  the black vestments of  the Passion, praying  loudly  in  Latin. The people also 
responded  in Latin  (with a  few  inaccuracies). After about 100 metres,  the procession 
would stop, and the priest, with thundering voice, explained a Sorrowful Mystery, then 
the  walk  resumed  accompanied  by  the  prayers  of  the  Holy  Rosary.  The  chanting 
echoed in the surrounding woods and hills. In this way, men and women, boys and girls 
living in Casalecchio slowly reached the Sanctuary to honour the so‐called “Sepulcher”, 





on  Sundays.  The  favourite  destination  was,  of  course,  the  Sanctuary  of  Colle  della 
Guardia.  Families  and  groups  of  friends would  start  the  itinerary  in  Porta  Saragozza 
early  in  the  morning,  counting  the  666  arches  of  the  portico  and  stopping  at  the 

















other.  To  the  East,  sometimes,  one  could  also  see  the  Adriatic  Sea.  This  beautiful 
natural scenery encouraged to continue the excursion descending the Bregoli path to 
reach Casalecchio, finally returning to the city along the usual road. It was a time of big 




In  1883  a  steam  tramline‐connecting  Bologna  (Malpighi  square)  with  Casalecchio, 
Bazzano  and Vignola was built  ‐  it was  a  true  “monster of modernity”  for  the  time. 
From  that  year  on,  it  became  quite  natural  for  local  citizens who  had  reached  the 
Sanctuary along the porticoed street to descend along the Bregoli and go home with 
the  so‐called  vaporino.  Groups  of  trippers  met  on  the  Bregoli,  greeted  each  other, 
joked  and  sang  along  the  way.  Even  if  they  had  never  met  before,  the  natural 
environment  and  the  woods  allowed  a  certain  degree  of  freedom  and  informal 















town)  he  had  an  argument  with  his  brother  and  competitor  Ruggiero  over  the  car 
performance.  
The two bet 250 lire (a considerable amount of money for the time). The competition 
took place  immediately, on a dark night, at  the presence of all  local night birds. The 
only condition was  that a specific section of  the  route  required stopping  the car and 
seeking  help  from  the  bystanders.  Giuseppe  Giuliani,  accompanied  by  his  trusted 







In  1940,  at  the  outbreak  of  the  Second World War,  the Municipality  of  Casalecchio 
devised a detailed plan concerning air‐raid shelters to protect the local population. The 




it  to  Ettore Muti,  one  of  the most  complex  and  controversial  personalities  of  those 






















was  necessary.  He  gave  shelter  to  wanted  partisans  and,  after  the  war  was  over, 







































To enlarge  the garden,  the owner arbitrarily diverted  the Bregoli  route  to  the  south, 
making it quite inconvenient and incorporating in his own estate a few stations of the 
Via Crucis. 
Thanks  to  the  initiative  of  engineer  Giuseppe  Ghillini,  a  committee  composed  by 
Monsignor Alberto Di Chio, Roberto Mignani and Alessandro Menzani was established 






























In was  only  in  2010  that  a  final  judgement  restored  the  Bregoli  path  in  its  original 
route. On June 6 of the same year, at the S. Martino Church, with a simple ceremony 
and  at  the  presence  of  Mons.  Alberto  Di  Chio,  Major  Simone  Gamberini  cut  the 
inaugural ribbon and a group of athlets from Casalecchio started their race to reach the 
Sanctuary on the Colle della Guardia.  
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